Already from the time he was a crown prince Leopold II dreamt of acquiring a colony. He firmly believed in the economic importance for the motherland of overseas territories. However, when he appeared on the African scene he presented himself as a champion of the struggle against slave trade. This disinterested humanitarian image was meant as a means of bypassing Belgian indifference towards colonization and also the foreign rivalry.
But in Africa he was forced into an opportunist policy. A total lack of means left him no other choice but resorting to political and economic collaboration with the Arabs, who played a major role in the slave trade.
It was at the moment when the European colonization met the Arabic resistance in East-Africa that Cardinal Lavigerie's campaign called for renewed public interest in the struggle against the Arabic slave trade. Great Britain asked Belgium to summon a diplomatic conference on the subject. In 1889 seventeen nations gathered to discuss a whole range of measures to limit slave trade on land and sea, arms trade and liquor traffic. The hottest issue on the agenda was the imposition of import duties in the Congo bassin. The main obstacle to the introduction of these taxes was the Dutch opposition against the changing of the terms of the Berlin Act (1885).
The General Brussels Act did not include import tax regulations. These were the subject of a separate declaration, which Leopold however managed to connect to the General Act in such a way that neither could be ratified singly. Hence, the customs committee, convened after the Brussels negotiations to define more clearly the import duties, was an essential factor in the Antislavery Conference.
It was not until 1892 that all obstacles were overcome and the final discussions rounded off.
The Brussels Antislavery Conference did not induce Leopold to come to grips with slave trade and did not alter his Arabic policy. For the sovereign the conference was primarily a matter of economy and taxes. He wanted his colony to have more promising financial prospects. His attitude was conditioned by the precarious budget of the Congo Free State. The conference fitted in his new economic policy which consisted in carrying out his domanial projects.
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INLEIDING
Het kan wat vreemd lijken de actie van Leopold II in Afrika te liëren aan een humanitair optreden. Het is ondertussen immers welbekend dat het Leopoldiaans regime in Congo-Vrijstaat allesbehalve mensvriendelijk was (1) . In sommige publicaties, die in hun extremisme nauwelijks moeten onderdoen voor vroegere hagiografische geschriften over Leopold II (2), wordt de Belgische vorst dan ook voorgesteld als een ongemeen gruwelijk en gevoelloos monster (3). Ook uit ernstige werken blijkt evenwel het nefast karakter van Leopolds optreden in Congo-Vrijstaat (4).
Nochtans was het koloniale oeuvre van Leopold gestart onder het vaandel van de filantropie. Leopold II verloor dat imago slechts rond de eeuwwisseling, toen de getuigenissen over de gebeurtenissen in Congo-Vrijstaat in het volle daglicht kwamen te staan. Dit artikel behandelt de impact van de humanitaire aspecten in het koloniaal oeuvre van Leopold II. Het wil de betekenis voor Leopold schetsen van de antislavernij-conferentie van Brussel (5).
DE GEBOORTE VAN CONGO-VRIJSTAAT.
Reeds als kroonprins was Leopold een overtuigd voorstander van de kolonisatie-beweging.
Zijn koloniaal streven werd gedomineerd door economische motieven.
De Belgische economie moest "vervolledigd" worden door overzeese gebieden. Het Javaanse "Cultuurstelsel" was zijn grote inspiratie. Leopold II had een blind geloof in het economisch nut van om het even welke kolonie (6).
Toen de Belgische vorst zich in het midden van de jaren 1870 tot Afrika richtte, gaf hij een filantropisch karakter aan zijn koloniaal streven. De exploratie van het Afrikaanse binnenland had immers de strijd tegen de slavenhandel opnieuw in de belangstelling gebracht. De ontdekkingsreizigers brachten de Arabische slavenhandel en de daarbij horende slavenrazzia ' s in het Afrikaanse binnenland aan het licht. Kaar analogie met de strijd tegen de Atlantische slavenhandel, ageerde Engeland ook tegen de Arabische slavenhandel. Het deed dit aanvankelijk op een eerder bescheiden manier en beperkte zich tot acties op het maritieme vlak (7). Het vaandel van deze menslievende strijd werd nu overgenomen door Leopold II. Met de AIA riep hij een wetenschappelijke en filantropische organisatie in het leven, die hem in staat moest stellen ongehinderd en schijnbaar belangeloos op te treden in Centraal-Afrika. Het Brussels geografisch congres van 1876 bezorgde de koning het imago van een groot filantroop, wiens enig streven het was het lijden van het Afrikaanse volk te verzachten (8). De Britse regering zag met lede ogen aan dat Leopold het middelpunt werd van de strijd tegen de slavenhandel, een plaats die haar eigenlijk toekwam. In kringen rond de Belgische vorst was men verbitterd over de Britse terughoudenheid: "(...) les Anglais qui nous défendent, de parler traite et esclavage, ne font que cela et s'en font publiquement une arme politique (9) ." Leopold organiseerde met de AIA in totaal 5 expedities, die tot doel hadden vanuit Zanzibar door te dringen tot hetTanganyika Meer. Om de posten van de AIA te bevolken ontwierp Kapt.Ramaeckers, lid van de derde expeditie, een ingenieus plan: het opkopen van slaven. De opgekochte slaven zouden geleidelijk bevrijd worden en toch verbonden blijven met de post. Rond de post zou zich aldus een vaste en actieve bevolking vestigen, die voor eigen noden zou kunnen instaan (10) . Deze praktijk, die de bevrijde slaven humanitair gezien zeker begunstigde, was niet zo uniek in de koloniale geschiedenis. Ze werd ook toegepast in de Afrikaanse katholieke missies. De filantropische beweegredenen waren eigenlijk van secundaire aard. Het was immers noodzakelijk ertoe over te gaan om de posten leefbaar te houden. 2 ovendien bood deze methode de slavendrijvers een verzekerde afzet. Groot-Brittannië verzette zich dan ook tegen dergelijke praktijken, die eigenlijk de slavenhandel en razzia's bevorderden (11) .
Ondertussen had Leopold II het hoofdaccent van zijn activiteiten al verlegd naar de Afrikaanse westkust. De expedities van Stanley werden niet meer onder de vlag van de AIA gevoerd, maar gebeurden voor rekening van het "Comité d'Etudes du Haut-Congo", dat al snel omgevormd werd tot de AIC. Leopold (53) . Leopold vreesde dat het programma van de conferentie wel eens te uitgebreid kon zijn. Hij vond dat de conferentie zeker niet mocht handelen over rekruteringen. Het vrijkopen van slaven mocht niet ter discussie gesteld worden. Om de slavenhandel te kunnen bestrijden had men immers voldoende soldaten nodig (54) . Het Belgisch antwoord op het Britse verzoek bevatte dan ook een voorstel om inzake de rekruteringen een status-quo aan te nemen. Groot-Brittannië was het daarmee eens. Ook Duitsland was van mening dat men de rekruteringen ongemoeid moest laten. In de uiteindelijke uitnodigingsbrief van de conferentie werd dit uitdrukkelijk gestipuleerd (55).
Aanvankelijk had Engeland gedacht slechts die landen uit te nodigen wier gebieden door de slavenhandel getroffen werden of die bijzondere belangen hadden in Afrika. Op uitdrukkelijk aandringen van Leopold werden evenwel alle landen uitgenodigd die aan de conferentie van Berlijn hadden deelgenomen (56 De besprekingen verliepen zeer moeizaam. De deelnemende landen stonden wantrouwig tegenover elkaar en trachtten zoveel mogelijk hun eigen belangen te vrijwaren. Het probleem van de slavenhandel werd ingedeeld in de repressie van dé slavenhandel te land, ter zee en in de landen van bestemming. Naast enkele grote items behandelde de conferentie een hele reeks kleinere maatregelen, die de inlandse bevolking moesten beschermen tegen de slavenhandel en de bevrijde slaven hulp moesten bieden (58). a) de slavenhandel op het vasteland.
IDe conferentie had geen uitgewerkt programma, maar tussen België len Engeland bestond wel een overeenkomst over de te behandelen punten.
In het voorafgaandelijk overleg had Engeland duidelijk te kennen gegeven het grootste belang te hechten aan de bestrijding van de slavenhandel ter zee (59) 
plan waren om in hun eigen kolonies daartoe over te gaan. De slavernij was immers een traditionele instelling die een sociale functie vervulde. Men begreep dat dit niet in één pennetrek kon hervormd worden (84) . Lambermont drong er dan ook openlijk op aan niet te spreken over een antislavernij-conferentie -de wijdverbreide naam -maar wel over een diplomatieke conferentie ter bestrijding van de negerslavenhandel (85) . Niettemein stonden Turkije, Perzië en Zanzibar, de aanwezige islamitische landen, wantrouwend t.o.v. de conferentie (86).
In de algemene akte verbonden de landen, waar de slavernij nog wettelijk bestond, zich ertoe zowel de invoer, doorvoer en uitvoer, als het verhandelen van negerslaven te verbieden. Gevluchte en onwettelijk ingevoerde slaven moesten voorzien worden van vrijlatingsbrieven (87) . De akte bevatte al bij al geen echte niewigheden voor de "pays de destination". Engeland had met hen reeds vele, bilaterale verdragen in die zin afgesloten (88) . Ze werden enkel bevestigd in een overkoepelende akte. Alles werd in feite overgelaten aan de good-will van de betrokken landen. De Engelse afgevaardigde Vivian en de idealistische Banning waren dan ook niet erg voldaan over de beperkingen (89) . e) de handel in alcoholische dranken. Naast de grote punten over de slavenhandel kwam nog een ander onderwerp aan bod: de beperking van de alcoholhandel. Deze handel werd immers geacht grote schade te berokkenen aan de Afrikaanse bevolking. Het overgrote deel van de petities, die naar de conferentie gestuurd werden, waren afkomstig van Britse onthoudersbewegingen en bepleitten dan ook het stoppen van die handel (90 (147) . Hij liet nieuwe, zeer zware belastingen voorbereiden, die het verzet van de NAHV moesten breken (148) . In het midden van juli 1890 ondertekende de vorst twee decreten, die de nieuwe belastingen aankondigden. Ze waren bedoeld om Nederland tot overgave te brengen. De nieuwe lasten zouden immers op 1 januari 1891 slechts in voege treden indien de invoerrechten er niet kwamen (149) .
De NAHV startte een felle campagne tegen de Vrijstaat en de geplande invoerrechten (150).
Congo-Vrijstaat antwoordde met een tegencampagne. De Belgische ambassadeurs werden aangespoord om in belangrijke kranten artikels te laten opnemen, die de Vrijstaat in het gelijk stelden (151) . De publicatie van de juli-decreten stimuleerde het verzet tegen de Vrijstaat (152) . Ook de Britse hande1svereningen begonnen nu te ageren (153) . Maar Leopold scheen zich meer en meer-te hechten aan de afgekondigde belastingen.
Geconfronteerd met een groeiende Engelse tegenkanting, meende Leopold dat de aanvaarding 'van de invoerrechtem wel een zekere mildering van de belastingen in het vooruitzicht kon stellen, maar Congo moest voldoende nieuwe inkomsten krijgen. Anders zou zijn kolonie niet kunnen overleven. Hij or/Ionneerde Lambermont dit duidelijk te stellen aan de Engelse gezant of aan iedereen die tegelijkertijd over de decreten van juli 1890 >en de invoerrechten wou onderhandelen: "Diminuer trop la proposition des droits d'entrée, réduire les impôts seraient de fautes dont l'Etat ne se relèverait pas et qui, fatalement, conduiraient à sa dissolution immé-diate (154) . Si on suicide l'Etat du Congo, on aura ajouté à la difficulté commerciale une grosse difficulté politique (155)." Leopold speelde dus opnieuw in op het Franse voorkooprecht. Die dreigende houding bleek nodig te zijn. Uit het onderhoud dat Lambermont had met de Engelse gezant Vivian, bleek immers duidelijk dat de campagne van de NAHV in Engeland heel wat weerklank had gekregen. Lambermont liet dan ook niet na de insinuatie van Leopold duidelijk weer te geven (156).
Leopolds harde houding werd ook weerspiegeld in het gedrag dat hij voorschreef aan de Belgische afgevaardigden voor de douanecommissie. Hij drong er bij Banning op aan niet te ijverig te zijn om de algemene akte kost wat kost te willen redden, anders zou Congo te veel toegevingen moeten doen. Leopold vond dat de andere mogendheden zich maar moesten inspannen om alles tot een goed einde te brengen (157) . De idealistische Banning was het daar helemaal niet mee eens. Voor hem was de algemene akte, die ook de alcohol-en wapenhandel reglementeerde, het allerbelangrijkste; de invoerrechten waren slechts bijzaak. Leopold had immers de strijd tegen de slavenhandel van bij de aanvang van zijn koloniaal oeuvre hoog in het vaandel geschreven (158).
Leopold gebruikte zijn filantropisch aureool trouwens om bij de BFASS steun te vinden. Hij bedacht een merkwaardig plan om tegelijkertijd de invoerrechten veilig te stellen en de handelshuizen te behagen. Hij meende dat de BFASS een inzamelingsactie zou kunnen starten. Het verzamelde geld zou dan dienen om de handelsmaatschappijen schadeloos te stellen voor de verliezen die door de invoerrechten veroorzaakt werden. Leopold was ervan overtuigd dat het plan kon gerealiseerd worden in het kader van Leopold kreeg echter wel de steun van de BFASS in zijn campagne tegen de protesterende handelsmaatschappijen van Engeland en Duitsland. Ook kardinaal Lavigerie en zijn antislavernij-beweging steunden de Belgische koning (162) . Onder invloed van de Congolese tegencampagne brokkelde het Nederlandse verzet stilaan af (163) . Eind oktober zocht de Nederlandse regering duidelijk naar een oplossing zonder veel gezichtsverlies. Ze deed nog een laatste voorstel om de invoerrechten te vervangen door andere inkomsten, maar geloofde er zelf niet meer in (164) . Toen alle deelnemende landen het Nederlandse voorstel verwierpen (165) , besloot Nederland alle verzet op te geven (166) Leopold was ondertussen echter zeer gehecht geworden aan de geplande belastingen, die hij oorspronkelijk nochtans als een losprijs voor de invoerrechten had voorgesteld. Hij noemde de Franse koppeling van de invoerrechten aan de juli-decreten een inbreuk op de soevereiniteit van de Vrijstaat (172) . Hij trachtte zijn medewerkers van zijn gelijk te overtuigen door te wijzen op 'de bijzonder grote uitgaven in Congo-Vrijstaat. Zijn eigen uitkeringen en de giften van België volstonden niet om Congo recht te houden (173) . Zijn adviseurs begrepen de precaire financiële situatie best, maar drongen er toch op aan de belastingen op ivoor drastisch te verminderen (174) . Ondertussen begonnen immers ook de Belgische maatschappijen, die actief waren in Congo, hun ongenoegen te manifesteren. En een gezamenlijke oppositie van de Belgische, Nederlandse en Franse handelsmaatschappijen zou Leopold in een onmogelijke positie plaatsen (175) . Nu begon Leopold ook zijn medewerkers af te dreigen met het mogelijk einde van zijn kolonie: "Tout (sic) exigence qui porterait mes sacrifices annuels à plus de 1.200 mille francs se porterait à une impossibilité et à moins de la reprise par la Belgique amènerait la cession du Congo à l'tat le plus offrant (176 (190) . Dat laatste obstakel werd pa: eind januari opgruimd. Een uitwisseling van diplomatieke nota'; bezegelde het akkoord over de uitvoerrechten (191) . NadaPortugal had ingestemd met de invoerrechten, ondertekenden di drie betrokken landen op 9 februari 1891 het protocol van di invoerrechten in het westelijk . Daarmee warei de invoerrechten van het oostelijk en westelijk bekken bepaald ei kon Lambermont ze aan de gedelegeerden van de douanecommissii bekend maken. Dat betekende meteen het einde van die commissii (193) . In navolging van de diplomatieke nota met Frankrijk vaardigde Leopold op 19 februari een decreet uit dat de vroegen decreten van 9 juli en 16 juli 1890 herzag en milderde (194 Er restte dus niets anders dan de stemming van de Franse kamer af te wachten. Tot grote consternatie in Brussel verwierp het parlement het wetsontwerp tot ratificatie. Het kon zich niet neerleggen bij de maritieme beschikkingen van de algemene akte. Alhoewel er voor Frankrijk geen sprake was van een recht op onderzoek, maar alleen van het recht op verificatie van de boordpapieren, vonden de Franse kamerleden dat dit toch_ te ver ging (202) . Derhalve moest de Franse ratificatie uitgesteld worden.
Leopold II vond dat België geen initiatieven moest nemen om de algemene akte te redden, want dan zou men hem nog meer toegevingen vragen. Voor hem hoefde de algemene akte eigenlijk niet meer. Hij vond het beter om met de landen van het conventioneel Congo-bekken tot een akkoord te komen over het beleid inzake de handel in wapens en alcoholische dranken en inzake de invoerrech ten. Kortom, inzake alles wat de vrijhandel beperkte. Hij ontwikkelde verder zijn ideeën over zijn domein en overwoog de exploitatie ervan in concessie te geven aan commerciële maatschappijen (203) . Lambermont meende ook dat Engeland en Frankrijk de nieuwe kwestie moesten oplossen, maar stemde niet in met Leopolds intentie zich enkel om de alcoholische dranken, de wapens en de importtaksen te bekommeren. Dat zou het soms gehoorde verwijt bevestigen als zou de conferentie enkel een maskarade geweest zijn om aan Congo-Vrijstaat invoerrechten te geven (204) . België bleef inderdaad niet passief. Het werd door Engeland verzocht om naar de Franse objecties te peilen en naar een oplossing te zoeken (205) . Frankrijk gaf zijn bezwaren te kennen: het verwierp in de algemene akte een hele reeks artikels over de bestrijding van de maritieme slavenhandel en wou in de speciale declaratie naast een maximum voor de invoerrechten ook de uitvoerrechten limiteren tot 10%. Frankrijk wou dus het akkoord over de uitvoerrechten met Congo-Vrijstaat in een internationaal akkoord opgenomen zien (206) .
In Brussel dacht men dit laatste punt op voldoende wijze te kunnen oplossen door de uitvoerrechten in te schrijven in het tariefprotocol van 9 februari voor het westelijk Congo-bekken. Het Belgische plan taxeerde de uitvoer van ivoor en rubber op 10% ad valorem. Voor andere produkten gold 5%. Zowel het invoer-als uitvoertarief kreeg een geldigheidsduur van 10 jaar. Een dergelijk plan voor de in-en uitvoerrechten was voor Congo-Vrijstaat in het geheel niet nadelig. Het zorgde immers, méér dan de vorige regeling, voor een uniform en stabiel regime (207) .
Maar Frankrijk eiste vanwege
Congo-Vrijstaat opnieuw de formele belofte op te houden met het verhandelen van ivoor in concurrentie met de privé-handel. En opnieuw wou Leopold, nu met meer beslistheid dan ooit, dit niet doen. Hij was overtuigd van zijn recht op de domaniale goederen en begin september meldde hij Lambermont dat dit duidelijk gesteld mocht worden: "M. Ribot parle des domaines de l'Etat du Congo et de leur exploitation. Nous avons l'air honteux de cette situation, je trouve que c'est une faute et qu'il faut au contraire la justifier avec fermeté (208) ." Met het fameuze, geheime decreet van 21 september 1891 realiseerde de koning-soeverein defenitief het domaniale stelsel in CongoVrijstaat (209 
